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ABSTRAKTI
Ky studim përfshin prodhimin e çimentos. Qëllimi i këtij punimi është që të zgjerojm njohurit e
përgjithshme mbi teknologjin e prodhimit të çimentos. Cimento eshte pluhur i thate i cili
formohet me kombinimin e materialeve te ndryshme , si guri gelqerore, argjila, shkumesi,
oksidet e ndryshme etj. Cimentoja eshte nje material ndertimi shum i rendesishme.Hapi i pare ne
prodhimin e cimentos eshte te kombinoje nje shumellojshmeri perberesish te paperpunuar ne
menyre qe cimentoja qe rezulton te kete perberjen e deshiruar kimike.
Këtu përshkruhet në mënyrë të detajuar proceset kryesore siç janë: Procesi i thatë dhe i lagësht i
lëndës së parë, djegia, bluarja si dhe magazinimi dhe paketimi. Literatura e këtij punimi është e
huazuar nga disa libra dhe web faqe të ndryshme, ndërsa kontrolli i kualitetit të çimentos është
kryer në fabrikën Sharrcem. Metoda e përdorur për analizën e mostrave, është fluoreshenca me
rreze X. Gjatë dekadave të fundit ka pasur përparime të jashtëzakonshme në procesin e prodhimit
të çimentos.Këto teknika të avancuara, jo vetëm që kanë ndikim në prodhimin sasior, por ato
kontrollojn edhe cilësin, duke lehtësuar kështu gjithë procesin. Gjithashtu ky studim përfshin
edhe ndikimin mjedisor të shkaktuar nga emetimet në ajër.

Fjalet kyqe:Cimento,Lendet e para,Mostra,Xrf
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ABSTRACT
This study includes cement production. The purpose of this presentation is to broaden the general
knowledge of cement production technology. Cement is a dry powder that is formed by the
combination of various materials such as clay limestone, foam, various oxides, and so on.
Cement is a very important building material. The first step in cement production is to combine a
variety of raw ingredients so that the resulting cement has the desired chemical composition.
Here are described in detail the main processes such as: Dry and wet process of raw material,
combustion, grinding, storage and packaging. The literature of this presentation was borrowed
from several books and pages, while the quality control of the cement was carried out at the
Sharrcem factory. The method used for sample analysis is X-ray fluorescence. Over the last
decades, there has been tremendous progress in the cement production process. These advanced
devices not only affect the production of the quantity, but they also control the quality, thus
facilitating the whole process. This study also includes the environmental impact of airborne
emissions.

Key words:cement,Raw materials,sample,Xrf
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1.HYRJE
Duke vlerësuar rëndësin, dhe kompleksitetin e tij kjo temë në mënyrë modeste ,synon të
prezantoj prodhimin e çimentos. Çimentoja është mjet lidhës hidraulik i cili në kombinim me
ujin transformohet në brumë të çimentos, i cili gjatë kohës ngurtësohet. Çimento është një pluhur
mineral i imët, zakonisht me ngjyrë gri, ngurtësohet si në ajër dhe nën ujë, dhe mbetet në
gjendjen e saj të ngurtë. Çimentoja, një nga materialet më të rëndësishme të ndërtimit, është një
agjent i detyrueshëm që përcakton dhe vështirëson aderimin në njësitë e ndërtimit si p.sh. gurët,
tulla, pllakat etj. Materialet më të rëndësishme për pordhimin e çimentos janë: guri
gëlqeror,argjila, si dhe materiale të tjera shtesë.Çimentoja përgjithësisht i referohet një substance
shumë të mirë pluhur kryesisht të përbërë nga gëlqerorë (kalcium) rërë ose balte (silic), boksit
(alumini) dhe xeheror hekuri, dhe mund të përfshijnë predha, shkumës, shalë, shist.
Çimentoja është pjesë integrale e infrastrukturës urbane. Përdoret për të bërë beton dhe llaç, dhe
për të siguruar infrastrukturën duke i detyruar blloqet e ndërtimit. Çimento zakonisht është në
dispozicion në formën pjesërisht homogjene. Karakteristikat e tij janë të standardizuara në
mënyrë që të sigurohet stabiliteti, besueshmëria dhe procesueshmëria e kërkuar në aplikim.
Përveç çimentos që përbëhen nga klinker 100%, ka të ashtuquajturat çimento të përbërë, në të
cilën një pjesë e klinkerit zëvendësohet me lëndë të para alternative, skorje tokësore ose gur
gëlqeror. Ndërsa prodhimi i klinkerit është energji-intensive dhe liron sasitë e mëdha të C𝑂2,
përdorimi i lëndëve të para alternative mund të ruajë burimet natyrore dhe të reduktojë emetimet
e C𝑂2. Karakteristikat e çimentos mund të modifikohen përmes përdorimit të aditivëve.
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2.SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1 Historiku i Çimentos

Gjatë gjithë historisë materialet çimentuese kanë luajtur një rol jetësor dhe janë përdorur
gjerësisht në botën e lashtë. Egjiptianët përdorën gips calcined si një çimento , grekët dhe
romakët përdorën gëlqere te bërë nga ngrohja gëlqeror dhe duke shtuar rërë për të bërë llaç, me
gurë të trashë për beton. Romakët zbuluan se mund të bëhej një çimento që u vendos nën ujë dhe
kjo u përdor për ndërtimin e portave. Kjo çimento u bë duke shtuar hirin vullkanik të copëtuar në
gëlqere dhe më vonë u quajt si një çimento "pozzolanik", e quajtur pas fshatit Pozzuoli pranë
Vesuvius.Në vende ku hiri vullkanik ishte i dobët, si Britania, u përdor tulla ose pllakë e
grimcuar. Prandaj, romakët ishin të parët që manipulonin në mënyrë sistematike vetitë e
materialeve të çimentos për aplikime dhe situata specifike. Çimentoja, në kuptimin e sotëm të
fjalës është “zbuluar” 250 vjet më parë nga anglezi John Smeaton(1756), Zbuluesi i çimetos
Portland është Joseph Aspdin, i cili licensoi procesin e tij të djegies në vitin 1824.

2.2 Lënda e pare për prodhimin e Çimentos

Për të imagjinuar, se sa lëndë të parë largon industria e çimentos nga sipërfaqja e tokës, duhet të
dimë se: numri total i fabrikave të çimentos në bote i kalon 1600. Hapi i parë në prodhimin e
çimentos është të kombinojë një shumëllojshmëri të përbërësve të para në mënyrë që çimento që
rezulton do të ketë përbërjen e dëshiruar kimike. Këto përbërës janë të grumbulluara në grimca të
vogla për t'i bërë ato më reaktive, të përziera së bashku, dhe pastaj përzierja e papërpunuar që
rezulton futet në një furrë të çimentos që i nxit ato në temperatura shumë të larta. Përderisa është
e rëndësishme që të ketë përmasat e sakta të kalciumit, silicit, aluminit dhe hekurit, përbërja e
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përgjithshme kimike dhe përbërja e përbërësve individualë të papërpunuar mund të ndryshojnë
në mënyrë të konsiderueshme. Arsyeja për këtë është se në temperaturat shumë të larta në furrë,
shumë përbërës kimikë janë djegur dhe zëvendësuar me oksigjen nga ajri .

Figura 1. Lendet e para

2.2.1 Guri Gëlqeror

Gur gëlqeror është një shkëmb i zakonshem që përbën rreth dhjetë përqind të të gjitha
shkëmbinjve sedimentarë. Gur gëlqeror është i përbërë nga aragonit kalitit. Shumë gëlqerorë
vijnë nga fragmente skeletore të organizmave detare. Gjatë gjithë historisë, shumë njerëz kanë
njohur potencialin e gurit gëlqeror dhe e kanë përdorur atë për një material ndërtimi. Piramidat e
mëdha të Egjiptit, në mesin e shumë monumenteve të tjera, janë ndërtuar prej gur gëlqeror. Ishte
gjithashtu shumë popullor në Mesjetë, për shkak të fortësisë, qëndrueshmërisë dhe
disponueshmërisë së saj. Shumë kisha mesjetare dhe struktura të tjera ende në këmbë janë bërë
prej gur gëlqeror. Gur gëlqeror përdoret gjithashtu si pigment në pastë dhëmbësh.
Përveç vlerës së pllakave gëlqerorë të gërmuara për materiale ndërtimi, gur gëlqeror përdoret
gjithashtu edhe në çimento. Një diskutim rreth çimentos kërkon një dallim midis çimentos dhe
betonit: edhe pse të dy termet shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë. Çimentoja është thjesht
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një nga përbërësit e betonit, e cila gjithashtu është bërë nga rërë dhe pjesë të gurit të zhavorrit ose
të grimcuar. Çimento përbën 10% deri në 15% të masës së përgjithshme të betonit; megjithëse
natyrisht përmasat e sakta mund të ndryshojnë nga një përzierje në tjetrën, varësisht nga lloji i
betonit që po bëhet.

Për të bërë çimento Portland-lloji më i zakonshëm i gurit gëlqeror çimento-pluhur nxehet në një
furrë rrotulluese. Si një burim i kalciumit, ajo bashkohet me argjilën e pluhur për të prodhuar një
produkt të quajtur klinker, i cili pastaj mbështetet me një burim sulfati, si gipsi. Përzihet me ujë,
rërë dhe shkëmbinj të grimcuar për të krijuar beton. Uji, i shtuar përmes një procesi të quajtur
hidratues, fillon reagimin kimik që shkakton çimentimin të ngurtësohet dhe vendoset, duke
mbajtur të gjithë përbërësit së bashku si beton, çimentoja mund të përzihet vetëm me rërë dhe
ujë për të krijuar llaç, i cili përdoret për t'u bashkuar me tulla së bashku.
Dëmi që rezulton merr formën e zbrazëtirave midis tullave dhe ndërtesave, të cilat duhet të
riparohen duke plotësuar boshllëqet. Djegia e lëndëve djegëse fosile mund të rrisë aciditetin e
shiut, gjë që dëmton më tej gurin e gëlqeres. Kimikatet e pastrimit të acidit gjithashtu mund të
jenë të dëmshme.
2.2.2 Argjila

Termi argjilë,përdoret për materialet që janë depozituar si sediment: formuar nga veprimet
hidrotermike, ose si produkt erozioni. Argjilat e pastra (kaoliniti) përbëhen kryesisht nga silica,
alumina dhe ujë. Formacionet më te zakonshme të argjilave kanë përmbajtje hekuri, alkale dhe
alkaline. Një analizë mekanike e argjilës përvec furrës së tullave shpesh nuk kërkohet.Kur është
e nevojshme ajo mund të kryhet në mostra të padëshiruara.Për këtë mund të përdoret nje aparat i
bëre posaqerisht. Argjila është përdorur që nga fillimet e qytetërimit, për të bërë enë gatimi, tulla,
porcelani, si dhe tuba kullimi. Megjithatë, përdorimi kryesor i argjilës, pas prodhimit të tullave,
është në prodhimin e çimentos. Grimcat individuale të argjilës janë gjithmonë më të vogla se
0.004 mm.
Ekzistojnë tri grupe kryesore të mineraleve argjilore, secila me vetitë e saj të veçanta:
•

Kaoliniti
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•

Illite

•

Montmorillonite

2.2.3 Shkumësi
Shkumësi është një gur gëlqerorë i bardhë.Mesatarisht , përmban 97.5 – 98.5% karbonat
kalciumi. Argjila edhe kuarci janë papastërtitë më të zakonshme. Shumica e shkumësit është
shkëmbi i butë i shkrirë që nuk kërkon eksploziv në miniera. Siç gjendet në natyrë, shkumës
është përdorur për të tërhequr që nga kohët parahistorike, kur, sipas arkeologëve, ajo ndihmoi në
krijimin e disa prej vizatimeve më të hershme të shpellës. Shkumës është poroz dhe shpesh ka
përmbajtje të lartë lagështie që e çon në përdorimin e saj në procesin e prodhimit gjysmë të thatë
/ të lagësht për të bërë çimento.

Figura 2. Gurorja e shkumësit dhe shkumësi pluhur, Greenhithe, Kent – 1953
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2.3 Procesi i prodhimit të Çimentos

Procesi i prodhimit të cimentos fillon nga marrja e lëndës së parë që është mergelja.Gërmimi i
lëndës së pare realizohet në dy mënyra:
 Shkatërrimin e gureve me vibracion.
 Shkatërrimin e terrenit me eksploziv.
Por në fabriken e Sharrcem Titan Group,gërmini realizohet me ekskavatore pasi që terreni nuk
është shumë i fortë.Mergelja e cila transportohet nga kodrinat përrreth deri tek HINKA zbrazët
me anë të kamionave siç është paraqitur në figurën 1.2, pastaj materiali që nuk ka nevojë për
thërmim bie direkt në shiritin transportues, shpejtësia e këtij shiritit transportues është 4 m/s,
ndërsa materiali që është me trashesi më të madhe se ≈ 40-60 mm shkon tek thërmuesja për
thërmim e pastaj nëpërmjet shiritit materiali (mergelja) transportohet tek shiriti transportues që
gjendet brenda halles, ku mbi këtë shirit gjendet peshorja elektronike.

Figura 3. Procesi i prodhimit te Çimentos(Aliu B, Sharrcem)
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Nga shiriti transportues materiali vazhdon rrugën nëpërmjet shiritit transportues REVERSIBIL
(kthyes) i cili mbanë në vete shiritin transportues me qëllim të mbushjës së hallës në mënyre të
barabart në dy pjesë, ku njera pjesë mund të konsumohet ndërsa pjesa tjeter vazhdonë të
mbushet me mergele nga shiriti reversibil. Vlenë të theksohet se kapaciteti i hallës së mergëles
është 19.000 ton.

2.3.1 Gurorja

Gurore është një nga industritë më të mëdha në zonat ku gjenden granit, gëlqerorë, shkumës dhe
argjila. Fatkeqësisht, këto zona janë në shumë raste, edhe zona me bukuri të mrekullueshme
natyrore. Prandaj ka shumë ndikime pozitive dhe negative të guroreve.
Përparësite:
•

Rritja e industrisë dhe nevoja për qasje në kamionë të mëdhenj mund të çojnë në
përmirësime në infrastrukturë (kryesisht rrugë).

•

Mirëmbajtja e mirë e lokacionit të guroreve pasi të jetë shteruar mund të përmirësojë më
tej bukurinë natyrore të zonës

•

Guroret ofrojnë mundësi punësimi shumë të nevojshme në fushat ku shpesh janë të
vështirë të vijnë vendet e punës

Të metat:
•

Zhurmë nga shpërthimi e nevojshme për nxjerrjen e shkëmbinjve.

•

Ndotja prej pluhurit nga shpërthimi i shkëmbinjve.

•

Zhurma dhe ndotja e pluhurit nga shumë kamionë të rëndë që do të udhëtojnë nga guroret
çdo ditë. Këto kamionë mund të bllokojnë rrugët e vendit dhe të dëmtojnë kafshë të egra.
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Figura 4. Gurorja (Heidelberg)

2.3.2 Klinkeri

Klinkeri është një material me gunga që prodhohet në fazën e rrymës gjatë prodhimit të çimentos
dhe përdoret si lidhës në shumë produkte çimentoje. Llupat ose nyjet e klinkerit zakonisht janë të
diametrit prej 3-25 mm dhe gri të errët në ngjyrë. Prodhohet nga ngrohja e gurit gëlqeror dhe
balta deri në pikën e lëngëzimit në rreth 1400 ° C-1500 ° C në furrën rrotulluese. Klinker, kur
shtohet me gips (për të kontrolluar vetitë e vendosjes së çimentos dhe për të siguruar forcën e
shtypjes) dhe tokë e imët, prodhon çimento. Klinkeri mund të ruhet për periudha të gjata kohore
në një gjendje të thatë pa degradim të cilësisë, prandaj ajo tregtohet ndërkombëtarisht dhe
përdoret nga prodhuesit e çimentos kur materialet e papërpunuara janë të pakta ose të
padisponueshme.
Përbërja e Klinkerit
Përbërja e klinkerit shqyrtohet nga dy qasje të veçanta :
• analiza mineralogjike, duke përdorur mikroskopi petrografike
• analiza difraksioni me rreze x
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• analiza kimike, me saktësi nga spektrometria e fluoreshencës me rreze x

Tabela 1. Përberja e Klinkerit

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

SO3

LOI

IR

Total

21.5

5.2

2.8

66.6

1.0

0.6

0.2

1.0

1.5

0.5

98.9

2.3.3 Shendrrimet kimike te klinkerit ne furre.

Gjatë ngrohjes së lëndës së parë deri në temperaturën e pjekjes 1450 ºC(temperaturë e
klinkerizimit), zhvillohen një sërë procesesh të ndërlikuara fiziko – kimike.
Këto përfshijnë:
•

Dehidratimin e mineraleve argjilore;

•

Shpërbashkimin e karbonateve;

•

Reaksionetnë fazën e ngurtë;

•

Reaksionet me pjesëmarrje të një faze të lëngët dhe

•

Kristalizimet.

Faktorët që ndikojnë në proceset janë: faktorët kimikë (përbërja kimike e lëndëve të para),faktorët
mineralogjikë (përbërja e tyre mineralogjike), faktorët fizikë (imtësia osepërmasat e grimcave të
lëndës së parë të bluar, homogjeniteti dhe faktorë të tjerë).Reaksionet endotermike, luan një rol
kryesor në cilësinë e çimentos.Tabela 2, tregon shndërrimet e lëndës së parë të bluar, që marrin
pjesë gjatë pjekjes së klinkerit, të vendosur sipas rritjes së temperaturës. Në furrën me
parakalcinator, pesë transformimet e para, që zhvillohen në kullën parangrohëse, tregohen në
tabelën 1.4.Shpërbashkimi i gurit gëlqeror dhe i karbonateve të tjera, fillimisht do të ndodhin në
tubatkalcinues, ku temperatura e kalcinimit arrihet me anë të lëndës djegëse. Dy transformimet e
fundit zhvillohen në furrë.
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Tabela 2. Transformimet kimike të lëndës së parë të bluar gjatë pjekjës (Labahn and
Kohlhass,1993)
Temperatura
°C

Procesi

<100

Tharje,largimi i ujit te lire.

100 – 400

Largimi i ujit te lidhur fizikisht

400 - 750
600 - 900
600 - 1000

800 - 1300

1250 - 1450

Ftohja
1300 - 1240

Transformimet kimike

Shpërbashkimi i argjiës dhe formimi
i metakaolinit.Largimi i ujit
strukturor.
Shpërbashkimi i metakaolinitit në
okside të lirë reaktive.
Shpërbashkimi i gurit gëlqeror dhe
formimi i produkteve të ndërmjetëm
CS dhe Ca
Veprimi i gëlqerës me CS dhe
Ca,duke formuar 𝐶2 𝑆, 𝐶3 𝐴 dhe
𝐶4 AF.Formimi i belitit dhe fazës së
lëngët.
Lidhja e mëtejshme e gëlqerës me
𝐶2 S për të formuar 𝐶3 S.Kompletimi
i reaksionit dhe rikristalimi i alitit
dhe belitit
Kristalizimi i fazës së lëngët,
kryesisht në alumine dhe mineral
hekuri.
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𝐻2 𝑂(1)

𝐻2 𝑂(𝑔)

𝐴𝑙4 (OH)8 S𝑖4 𝑂10
2(A𝑙2 𝑂3 ∙ 2Si𝑂2) +𝐻2 𝑂
A𝑙2 𝑂3∙2Si𝑂2

A𝑙2 𝑂3 + 2Si𝑂2

CaC𝑂3
CaO + C𝑂2
3CaO + 2Si𝑂2 + A𝑙2 𝑂3
2(CaO ∙ Si𝑂2) + CaO ∙ A𝑙2 𝑂3
CaO ∙ Si𝑂2 + CaO
2CaO ∙
Si𝑂2
2CaO + Si𝑂2
2CaO ∙ Si𝑂2
CaO ∙ A𝑙2 𝑂3 + 2CaO
3CaO∙
A𝑙2 𝑂3
CaO ∙ A𝑙2 𝑂3 + 3CaO + F𝑒2 𝑂3
4CaO ∙ A𝑙2 𝑂3 ∙ F𝑒2 𝑂3
2CaO ∙ Si𝑂2 + CaO
Si𝑂2

3CaO ∙

2.3.4 Reaksionet qe ndodhin ne procesin e pjekjes se klinkerit

Reaksionet e ndryshme mund të klasifikohen sipas tipit,fazës përbërëse dhe sipas kinetikës së
reaksioneve.

2.3.5 Reaksionet e shperbashkimit
Reaksionet kryesore të shpërbashkimit dhe të formimit, që ndeshen gjatëprodhimit të klinkerit
janë:
•

Shpërbashkimi i mineraleve argjilore (kaolina, etj)

Me nxehjen e mëtejshme të lëndës së parë, në temperaturat nga 400 °C në rreth 750 °C,çlirohet uji
i lidhur nga komponentët e argjilës. Argjilat janë të përbëra nga hidro alumosilikatesh të ndryshme,
ku raporti SiO2 : Al2O3 lëviz nga 2 : 1 në 4 – 5 : 1. Një nga përbërësit më të thjeshtë të argjilës
është kaoliniti, 2SiO2∙Al2O3∙2H2O, dehidratimi i të cilës tregohet mëposhtë:
Al4[(OH)8∙Si 4O10] → 2(Al2O3∙2SiO2) + 4H2O. Në dehidratimin e mineraleve argjilorë ndikojnë
faktorë të ndryshëm siç është: lloji imineraleve, natyra dhe sasia e lëndëve ndotëse, madhësia e
grimcës, shkalla ekristalizimit të argjilave, atmosfera e gazit etj.
•

Shpërbashkimi i mineraleve karbonate (magnezit, dolomit, kalcit, spurrit)

Shpërbashkimi i mineraleve karbonate ndodh sipas reaksionit:MeCO3(ng) MeO ( ng ) + CO2
(g)Ku Me, mund të jetë Ca (kalciti), Ca/Mg (dolomiti) ose Mg (magneziti). Me rritjen
etemperaturës nga 600 °C në rreth 700 °C, ndodh shpërbashkimi i karbonatit të Mg:
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MgCO3 → MgO + CO2
CaCO3 → CaO + CO2
Reaksionet e kombinimit:Gjatë reaksioneve kryesore të kombinimit formohen silikate të
kalciumit: aliti dhebeliti, fazat kryesore që mbeten të patretura, në temperaturat më të larta të
klinkerizimit.Fazat e tjera kryesore: aluminate dhe ferrite, formohen gjithashtu nga reaksionet e
kombinimit gjatë ngrohjes.

Figura 5. Ndikimi i mineraleve të formuar në fortësin e cimentos
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Figura 6. Ndryshimet minerale gjatë pjekës së klinkerit (Hewlett ,1998)

2.4 Pershkrimi i procesit të prodhimit të çimentos
•

Përzierja e lëndëve të para

•

Djegia

•

Bluarja

•

Magazinimi dhe paketimi

2.4.1 Përzierja e lëndëve të para
Mund të bëhet me anë të dy proceseve:
(a) Procesi i thatë
(b)Procesi i lagësht
a)Procesi i thatë
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Figura 7. Procesi i prodhimit të cimentos nga procesi i thatë ( Dr.N.K. Patel)

Guri gëlqeror, shkumësi ose argjila janë thyer në thyesin rrotullues për të marrë copa të
madhësise 2.5cm. Qdo material pas skanimit ruhet në një hinkë të veqantë. Pluhuri është i përzier
në proporcione të kërkuara, për të marrë përzierje të thatë e cila është e ruajtur në rezervuarin e
magazinimit, dhe mbahen gati për të furnizuar furrën rrotulluese. Lëndët e para janë të përziera
në përmasat e kërkuara në mënyrë që përbërja mesatare e produktit përfundimtar të mbahet siç
duhet.

b) Procesi i lagësht
Lëndët e para janë thyer, janë bërë pluhur dhe ruhen në silos.Argjila është e larë me ujë në
mullin e larjës, për të hequr materien orgjanike ngjitëse. Argjila e larë ruhet vecmas. Guri
gëlqerore pluhur dhe argjila e lagësht lejohen të rrjedhin në kanal dhe të transferohen në mullinjt
e bluarjes ku ato përzihen mirë dhe pasta që është formuar njihet si slurry. Bluarja mund të bëhet
në mullirin top , ose mullirin tub ose të dyja. Pastaj pasta dërgohet në korrigjimin e pellgut ku
përbërja kimike mund të rregullohet. Pasta përmban 38-40% ujë i ruajtur në rezervuar , dhe ruhet
për furnizim në një furre rrotulluese.
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Tabela 3. Krahasimi i procesit thatë dhe të lagësht (Dr.N.K.Patel)
Kriteri

Procesi i thatë

Procesi i lagësht

Fortësia e lëndëve të para

Mjaft e vështirë

Qdo lloj i lëndëve të para

Konsumimi i karburantit

Ulët

Lartë

Koha e procesit

Më e vogël

Më e lartë

Kualiteti

Cilësi inferiore

Cilësi superiore

Kostoja e prodhimit

E lartë

E ulët

Kostoja e përgjithshme

I kushtueshëm

E lirë

Gjendja fizike

E ngurtë

E lëngshme

2.4.2 Djegia

Djegia kryhet në furrën rrotulluese, e cila rrotullohet në 1-2 rpm në boshtin e saj gjatesor. Furra
rrotulluese është tubë prej celiku me diametër në mes 2.5-3.0 metër dhe gjatësia ndryshon nga
90- 120 metër. Ana e brendshme e furrës është e mveshur me tulla të fortë. Përzierja e
papërpunuar ose pasta e korrigjuar është e injektuar në furrë nga fundi i saj i sipërm. Për shkak të
pozitës së pjerrët dhe rrotullimi të ngadalshëm të furrës, materiali i ngarkuar nga fundi i sipërm
po lëviz drejt fundit të poshtëm (zonës së nxehtë) me shpejtësi prej 15 m/ore. Në pjesën e
sipërme , uji ose lagështia në material avullohet në temperaturë 400°C.
Në zonën qëndrore (zona e kalcinimit), temperatura është rreth 1000°C, ku zbatohet
dekompozimi i gurit gëlqeror. Pas largimit të CO2, materiali i mbetur në forma të grimcave të
vogla quhet nodules.
CaCO3

CaO + CO2

(1)

Pjesa e poshtme ( zona e klinkerit) ka temperaturën në mes 1500-1700°C ku gëlqerja dhe argjila
reagojn në prodhimin e aluminateve të kalciumit dhe sikilatet e kalciumit.Madhësia e klinkerit
ndryshon nga 5- 10mm.𝐶𝑎2
2CaO + SiO2
3CaO + SiO2

𝐶𝑎2 Si𝑂4 (silikati i dikalciumit)
𝐶𝑎3 Si𝑂5 ( silikat i trikalciumit)
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(2)
(3)

𝐶𝑎3 A𝑙2 𝑂6 ( aluminati i dikalciumit) (4)

3CaO + Al2O3

C𝑎4 A𝑙2 F𝑒2 𝑂10 ( aluminoferriti i trekalciumit) (5)

4CaO + Al2O3 +Fe2O3

2.4.3 Bluarja
Klinkeri i ftohur është bluar në mullirin e topit ose mullirin tub. 2-3%. Gipsi pluhur shtohet si
agjent gjatë bluarjës përfundimtare. Kështu që,çimento që rezulton nuk rregullohet shpejt , kur
vjen ne kontakt me ujin. Pas vendosjës fillestare ,çimento- ujë pasta bëhet e ngurtë, por gipsi
vonon shpërbërjen e aluminatit të trikalciumit duke formuar sulfoaluminate të trikalciumit e cila
është e pazgjidhshme dhe parandalon shum herët reagimet e mëtejshme të vendosjës dhe
forcimit.
3CaO,𝐴𝑙2 𝑂3 + xCa𝑆𝑂4,7𝐻2 𝑂

3CaO,𝐴𝑙2 𝑂3∙ CaO𝑆𝑂4,7𝐻2 O (6)

Figura 8. Mulliri i bluarjes se klinkerit.
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Figura 8.1 Bluarja e klinkerit,perfitimi i cimentos
Pasi klinkeri pushon në deponi 7 deri në 10 ditë, ai kalon në mullirin e bluarjes së klinkerit.Para
se të kaloj në bluarje klinkerit i shtohen në sasi dhe përqindje të caktuar matrial shtesë:
 Gipsi 5%
 Material me fuqi lidhese (hiri)
 Materiale pucolanike.
Në foto është paraqitur halla e klinkerit (kapaciteti i te cilit eshte 45000 ton) materiali vie këtu
nëpërmjet Chain conveyor dhe bie nëpërmjet hinkes zbrazese ku më pas përmes vinqave materiali
zhvendoset apo transferohet nëpër bunkerat përkates për procesim.

2.4.4 Silloset homogjenizues

Për prodhimin e klinkerit të çimentos, është e nevojshme që përzierja e lëndëve të para të bluara,
të jetë sa më homogjene dhe me përbërje kimike të përcaktuar. Për këtë qëllim përdoren silloset
homogjenë. Homogjenizmi i lëndës së parë të bluar, ka dy funksione:
•
•

Së pari, ai duhet të sigurojë një ushqim për furrën me përbërje kimike dhe imtësi konstante.
Së dyti, ai duhet të sigurojë depozitim të ndërmjetëm të lëndës së parë e cila lejon
mirëmbajtjen në mullirin e lëndës së parë, ose në pajisje të tjera.

Hapi i fundit dhe më i rëndësishëm në procesin e lëndës së parë të bluar është homogjenizimi, i
cili bëhet gjithmonë në sillosë. Në fabrikën e çimentos Sharrcem përdoret dy sillos homogjenizues
te vazhduar me pjesen qëndrore. Silloset homogjenizues përdoren në të njëjtën kohë për procesin
e përzierjes, si dhe për depozitimin e lëndes së pare.Ky proces duhet të bëhet sepse eliminon
mundësine e ndryshueshmërise së vetive të materialit.
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Figura 9. Silloset per deponimin e lendes se pare dhe homogjenizim.

2.4.5 Magazinimi dhe paketimi

Çimentoja e përfunduar ruhet në siloset e ndara varësisht nga lloji dhe klasi, ajo mund të
ngarkohet drejtpërsëdrejti në kamion ose të paketuara me thasë , dhe pastaj dërgohet në
destinacione të ndryshme.
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Figura 10.1. Magazinimi dhe paketimi(Heidelberg)

Figura 10.2. Magazinimi dhe paketimi

19

2.5 Ndikimi mjedisor i shkaktuar nga emetimet ne ajër
•

Emetimet e dioksidit te karbonit:Emetimet industriale te CO2, lindin universalisht nga
djegia e lëndëve djegëse fosile, por është relativisht e pazakonte nga rrugët e tjera
industriale.Më e rëndesishmja nga gazrat është dioksidi i karbonit, jo për shkak se ajo ka
përmbajtjen më të lartë të ngrohjës së njesive të GHGs , por sepse sasia e emetimeve
është aq e madhe sa që efekti i saj në perohesi është dominues. Një numër i studimeve
(psh Hendriks dhe kolegët e tij 1998: Worell dhe kolegët e tij 2001) sugjeruan se, në
mbarë botën, industria e çimentos kontribon rreth 5% të totalit të emetimeve
antropogjene të CO2: një vlerësim prej 2.4% është dhënë nga Marland dhe kolegët e tij
(1989).

•

Emetimet nga dioksidi i azotit: Ka të njëjtin efekt të dëmshëm të mjedisit si dioksidi i
karbonit , i cili mund të kombinojë me qelizat e hemoglobinës për të kufizuar aftësinë e
gjakut për të transportuar oksigjen dhe dioksidi i azotit shkakton inflamacion të
pneumonisë bronkiale të koraleve. Djegja me temperaturë të lartë të karburanteve në
linjën e furrës liron oksidet e azotit(NOx), me azotin që rrjedh kryesisht nga atmosfera,
por gjithashtu deri në një shkallë nga vetë karburantet: gjithashtu një kontribut i vogël
vjen nga disa lloje të lëndëve të para.

•

Emetimet e oksidit te sulfurit: Ndotja e ajrit shkaktohet nga sulfuri dhe është një nga
ndotësit më të rrëzikshëm të ajrit si dhe shkakton probleme të mëdha për kafshët dhe
bimët, si dhe për ndërtim sepse shiu acid shkakton korrozin të metaleve,gurit gëlqerorë
dhe materialeve të tjera.Në prodhimin e çimentos, emetimet SOx vijnë kryesisht nga
djegia e komponimeve sulfuruese në lëndët djegëse (psh FeS2) në qymyr dhe komponime
të ndryshme të sulfurit në koks nafte.Një fabrikë çimentoje mund të reduktojë më tej
emetimet e SOx duke përzgjedhur lëndën e parë të sulfurit dhe lëndët djegëse , por këto
mund të jenë me disponueshmëri të kufizuar ose me kosto të lartë.
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2.6 Llojet e Çimentos Portland

Portland çimentoja fitohet nga guri gëlqerorë dhe argjilë ose nga lëndët e pare natyrore në
mënyrë përkatëse të përziera – gëlqeror dhe argjilë në fabrikë të specializuara për prodhimin e
çimentos.

Figura 11. Portland-klinker i çimentos

Përveq portland – çimentos së pastër dhe portland çimentos së bardhë dallohen edhe portland –
çimentot me shtesa siq janë:

Figura 12. Zgjyre dhe Pucolan

•

portland çimentoja me shtesë të zgjyrës së granuluar - paraqet mjet lidhës hidrualik i
cili fitohet me bluarjen e portland- klinkerit të çimentos, gips, eventualisht mjet ndihmës
për bluarje dhe më së paku 15% ose 30% zgjyrë të granuluar.
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•

Çimentoja për suva – paraqet mjet lidhës hidraulik i cili fitohet me bluarjen e portland
klinkerit të çimentos, gipsit, eventualisht mjetit ndihmës për bluarje dhe më tepër se 30%
pucolan natyror ose artificial,

•

Çimento të tjera: portland i bardhë – çimentoja, portland-çimentoja me shtesë të zgjyrës
maksimum 15 % , çimentoja metalurgjike, çimentoja prej porcelanit prej pucolanit
natyror ose artificial etj.

Çimentot grupohen në klasa të cilat shënohen me numrat 25, 35S, 35B, 45S, 45B DHE 55.
Në ndërtimtari, përveq çimentot e përmendura shfrytzohen edhe lloje të tjera të mjetëve lidhëse
hidraulike të njohura nën emrin çimento speciale siq janë:
•

Çimento aluminati

•

Çimento ekspansuese

•

Çimento sulfati – rezistues

•

Mjetë lidhëse në bazë të gëlqerës dhe shtesave.

Sipas standardeve europiane llojet themelore të çimentove shënohen me shenjat vijuese:
•

Portland-çimento.........................................................................................................CEM I

•

Portland-çimento me shtesë të zgjyrës...........................CEM II / A-S dhe CEM II / B-S

•

Portland-çimentoja me shtesë të pucolanit natyrore........CEM II / A-P dhe CEM II / B-P

•

Çimento metalurgjike......................................CEM III / A, CEM III / B dhe CEM III / C

•

Çimento prej pucolanit...........................................................CEM IV / A dhe CEM IV / B
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Figura 13. Portland çimento dhe Portland -çimento e bardhë

2.6.1 Çimentoja me alumin të lartë

Çimentoja e lartë e aluminit është një çimento e shpejtë e forcimit e bërë nga shkrirja në 1500
deri 1.600 ° C (2.730-2.910 ° F), një përzierje e boksitit dhe gëlqerorëve në një furre elektrike
ose në një furrë rrotulluese. Boksitet të përshtatshëm përmbajnë 50 deri në 60 % alumin, deri në
25 % oksid hekuri, jo më shumë se 5 % silicë dhe 10 deri në 30 % ujë hidratimi. Gëlqerori duhet
të përmbajë vetëm sasi të vogla silici dhe magnezi. Çimento përmban 35 deri 40 % gëlqere, 40
deri në 50 % alumin, deri në 15 % okside hekuri, dhe preferohet jo më shumë se rreth 6 %
silicë. Komponimi kryesor i çimentimit është aluminati i kalciumit (CaO · Al2O3).
Çimento me alumin të lartë fiton një pjesë të lartë të forcës së saj përfundimtare brenda 24 orëve
dhe ka një rezistencë të lartë ndaj sulmit kimik.. Një formë e bardhë e çimentos, që përmban
proporcione minimale të oksidit të hekurit dhe silicë, ka veti të shkëlqyera të fortë.
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2.7 Vetitë e Çimentos
2.7.1 Marrja e ekzemplarëve për shqyrtimin e vetive të Çimentos

Ekzemplarët nga çimentot e importuara dhe të vendit i marrin personat e autorizuar të cilët i
emëron ndërmarrja e autorizuar.Masa e ekzemplarëve për ekzaminimin e çimentove të vendit
është 18kg. Masa homogjenizohet dhe ndahet në tre pjesë të barabartë,prej të cilëve pjesa e parë
shfrytëzohet për ekzaminim,pjesa e dytë për ekzaminime krahasuese të prodhuesve,kurse pjesa e
tretë ruhet tek prodhuesi deri në një muaj pas dhënies të atestove.
Ekzemplarët e çimentos të cilat merren nga thasët me çimento ose nga makinat për paketim të
çimentos bëhen në dy mënyra:
a) Nga thasët e plotë çimentoja merret me sonde speciale (fig12.)e cila është e bërë nga dy gypa
metalike koncetrike. Sonda e mbyllur vendoset në menyrë diagonal në thesin me çimento pastaj
hapet me rrotullimin e gypit të brendshëm,pastaj sonda e hapur rrotullohet për 360 shkallë për
rreth aksit gjatësorë derisa mbushet me çimento. Sonda mbyllet me rrotullimin e gypit të
brendshëm deri në pozitën e mbyllur,pastaj nxjerrët nga thesi me çimento.
b) Nga makina për mbushje dhe paketim të thasëve ekzemplarët merren me sasi përafërsisht të
njëjtë dhe distanca kohore ,në 12 ndërhyrje dhe pastaj me rrotullim ndahet ekzemplari mesatar.

Figura 14. Sonda për marrjen e ekzemplarëve nga çimentoja

Ekzemplaret ruhen në ambalazh të pastër dhe të thatë I cili në mënyrë hermetike mbyllet, vuloset
me dyllë dhe sigurohet me vulë metalike. Çdo ambalazh doemos të jetë e shënuar dhe duhet ti
ketë të dhënat vijuese:
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•

shenjën, llojin dhe klasën e çimentos

•

emrin dhe seline e prodhuesit, kurse për çimenton e importuar duhet edhe emrin e
importuesit

•

shenja e vendit të marrjes të ekzemplarëve

•

numri regjistrues

•

data e dërgimit

•

mbiemri, emri dhe nënshkrimi i personit i cili i ka marrë ekzemplarët

2.7.2 Vetitë Fizike të Çimentos

Masa vëllimore e çimentos paraqet raportin ndërmjet masës së çimentos dhe vëllimit të tij,
bashkë me poret dhe zbrazëtirat.

Masa vëllimore përcaktohet me ndihmën e hinkës standarde, enës standarde me vëllim prej 1
litër dhe pajisje tjetër ndihmëse.
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Figura 15. Hinka standarde dhe ena standarde me vëllim prej 1l

Kampioni nga çimentoja, i terur në temparaturën prej 105-110°C gjer në masë të qëndrueshme,
derdhët nëpër hinkë(1) në enë cilindrike me vëllim y=1*10−3 𝑚3 dhe masë M. Gjatë kësaj
çimentoja përzihet me lopatë(5) dhe kalon nëpër site me vrima prej 2 mm, të vendosur në 80 mm
nga tehu I sipërm të hinkës.

2.7.3 Koha e Lidhjës së Çimentos

Koha e lidhjës përcaktohet me ndihmën e aparatit të Vikatit, i cili përbëhet nga pjesët vijuese:
stavitit, sondës lëvizëse, cilindrit me diameter prej 10 mm, ose gjilpërës prej celiku me prerje
tërthore 1mm2, tegut, shkallës, shigjetës, unazës konike nga materiali i cili nuk ndryshket dhe
nuk thith ujë dhe pllakëza prej qelqi me dimensionet 120 / 120 / 3 mm.
Fillimi dhe mbarimi i çimentos përcaktohet në brumin e çimentos me konsistencë standarde.
Ajo përcaktohet po ashtu me aparatin e Vikatit, në pjesën e poshtme te të cilit vendoset cilindri, i
cili bashkë me sondën e levizsshëm ka masë prej 300±2g. Brumi i çimentos i cili ekzaminohet
përgatitet në enë të posaçme prej 400g çimento dhe ujë në sasi prej 23-20 % nga pesha e
çimentos të cilat në mënyrë intenzive përzihen me kohëzgjatje prej 3minutave.
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Figura 16. Aparati i Vikatit

Pas kryerjës së përzierjes, me brumin e çimentos mbushet unaza konike dhe pjesa e sipërme
rrafshohet. Pastaj sonda me cilindrin me kujdes lëshohet në qendrën e unazës ashtu që të shtrihet
në sipërfaqen e brumit dhe lëshohet cilindri lirshëm të kalojë nëpër brumin. Nëse pas 30
sekondave cilindri mbahet në 5 – 7 mm mbi përfundësen prej qelqi llogaritet se brumi ka
konsistencë standarde.
Pasi që do të përgatitet brumi me konsistencë standarde për përcaktimin e fillimit dhe mbarimit
të lidhjës përsëri shfrytezohet aparati i Vikatit, por në vend të cilindrit vendoset gjilpëra prej
çeliku. Që gjilpëra me sonden e lëvizshme të ketë peshë prej 300±2g, në aparatin vendoset tegu
shtesë. Si fillim i lidhjes llogaritet momenti kur gjilpëra duke kaluar nëpër brumin mbahet 35mm mbi përfundësen prej qelqi. Koha e kaluar nga momenti i shtimit të ujit në çimento, deri në
fillimin e lidhjes llogaritet si koha e fillimit të lidhjes
2.7.4 Konsistenca Vëllimore e Çimentos

Konsistenca vëllimore përcaktohet me ndihmën e kulaçeve ose me ndihmën e unazave te
Shatelierit ( Le Shatelier).
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Kulaçet përgatiten nga brumi me konsistencë standarde , e cila saktë në sasi të caktuar në formë
të topit, vendoset në pllakëzën prej qelqi që lehtë dridhet. Gjatë kësaj topi nga brumi prej
çimentos transformohet në kulaç me diametër prej 90 mm dhe lartësi 15 mm.

Figura 17. Kulaçi prej çimentos

Përgatiten 2 kulaçe të cilat në 24 orët e para mbahen në hapësirë me lagështi prej më së paku se
95 % dhe temperaturë 20± 2°C. Pas 24 orëve kulaçet ndahen nga pllakëzat prej qelqi, rrotullohen
dhe vendosen në enën me ujë, me temperaturë 20±2°C. Pastaj uji gjysmë ore nxehët derisa nuk
vlon, kurse në tre orët e ardhshme të zierjës kulaçet doemos të jenë përherë nën ujë. Pas kësaj
kulaçet nxjerren nga uji dhe bëhet kontrollimi makroskopik. Nëse nuk paraqiten kurrfarë
deformime, plasaritje radiale ose në formë të rrjetës ose thyeshmëria e kulaçeve llogaritet se
çimentoja është me konsistence vëllimore dhe anasjelltas.

Figura 18. Forma e deformimeve të kulaçeve prej çimentos
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Për përcaktimin e konsistencës vëllimore sipas La Shatelier janë të nevojshme dy unaza të prera
nga mesingu me shigjeta, dy pllakëza prej qelqi me dimensione 6*6 dhe teg prej 150g

Figura 19.1. Unazat e Shatelierit

Figura 19.2. Unazat e Shatelierit
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3.DEKLARIMI I PROBLEMIT
Ruajtja e çimentos bëhet në sillose të veçanta,varësisht nga karakteristikat kimike dhe fizikomekanike të klasës së prodhuar.
Në fabrikën e çimentos në Sharrcem ekzistojnë 5 sillos në të cilët bëhet depozitimi i çimentos
varsishtë nga lloji I saj.
Llojet e ndryshme të çimentos që prodhohen në Fabrikën Sharrcem janë:
•

CEM I -52.5N

•

CEM II/B-M (W-L)-42.5R

•

CEM IV 32.5R (W-P)

•

SHARR MALL MC5

CEM. I / 52.5N - Min. i shtypjes për 28 ditë është 52.5MPa, max. i pacaktuar, është një çimento
me përbërje portland me fuqi të lartë fillestare të plotë sipas EN 197-1 / 2000. Siguron fuqi të
jashtëzakonshme të hershme të jashtëzakonshme brenda 24 orëve. Idealisht i përshtatshëm për
punë ku një strukturë duhet të vendoset shpejt ose kur format duhet të hiqen sa më shpejt që të jetë
e mundur.Perdorim të gjerë në ura, vijadukte pista të aeroporteve dhe punë te përgjithshme në
ndërtimtari.Karakteristik e këtij tipi të çimentos është se nuk paketohet,por me anë të kamionëve
transportohet deri në vendin e punës
Karakteristikat kimike dhe fiziko – mekanike per CEM I 52.5 N
Humbja në përcëllim

max.

2%

SO3

max.

3%

MgO

max .

Fillimi i lidhjes

min.

100 min

Mbarimi i lidhjes

max .

240min

Rezistenca në shtypje per 2 ditë

min.

20 N/mm2

3.5%
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Rezistenca në shtypje për 28 ditë

min.

52.5 N/mm2

Figura 20. Llojet e çimentove të prodhuara në fabrikën Sharrcem
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4.METODOLOGJIA

Metodologjia që është përdorur në këtë studim përbëhet nga :
- Kontrolli i kualitetit të çimentos në fabrikën Sharrcem
Këto kontrolle janë kryer në laboratorët e fabrikës Sharrcem në Elez Han. Së pari është bërë
vizita e laboratorëve si dhe gjithë reparteve të prodhimit pastaj me ndihmën e stafit i kemi bërë të
gjitha matjet si dhe kontrollet në mënyrën më të sofistikuar.
Në fabrikën Sharrcem, puna zhvillohej në 4 laboratore që merren me analizat e kualtitetit të
çimentos:
➢ Laboratori kimik
➢ Laboratori fiziko-mekanik
➢ Laboratori betonit
➢ Laboratori instrumental.
Departamenti i cilësisë është përgjegjës për:

Këshillimin, përzgjedhjen dhe specifikimin e lëndëve të para dhe lëndëve djegëse.
Analizat e lëndëve të para.
Minimizimin e ndryshimeve kimike.
Kontrollin e procesit, i cili përfshinë lagështinë, pastërtinë, etj.
Analizat kimike dhe testimet fizike të çimentos.
Shqyrtimi dhe zgjidhja e problemeve të procesit dhe problemeve të cilësisë së produktit.
Menaxhimin e marrjes së mostrave dhe analizat.
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4.1 Prezantimi i Laboratorëve në Fabrikë

4.1.1 Laboratori Kimik

Përfshinë analizat gravimetrike dhe volumetrike. Kjo është metodë klasike, e cila tani shërben
për matjen e oksideve, përcaktimi i SiO2, përcaktimi i mbeturinave të patretshme, percaktimi i
humbjës në përcellim 1h ne 950 ºC, pastaj SO3, MgO, CaO, Fe2O3, Al2O3, etj.
Edhe pse ato tashmë maten me metoda instrumentale, për siguri përdoret edhe metoda klasike që
janë titullimet volumetrike.
4.1.2 Laboratori Mekaniko -Fizik

Në laboratorin Mekaniko –Fizik janë bërë këto analiza:
➢ Homogjenizimi i mostres
➢ Hargjimi i ujit
➢ Afati i lidhjës dhe mbarimit
➢ Procesi i unazave si dhe
➢ Percaktimi i rezistencës në lakim dhe shtypje
Homogjenizimi i mostres, ecuria e punës:Merret mostra e çimentos së prodhuar brenda 24
orëve (mesatarja e 3 mostrave)Bëhët sitja e mostres, mbushet kallëpi i veçant me kujdes që të
mos mbetet ndonjë vrimë, rrafshohet dhe matet.Dhe si rezultat pesha vëllimore e çimetos është
1340g, për çimenton e llojit, 52.5N.
Vlerat e standarde per peshën vëllimore:
•
•
•

52.5-mbi 900gr
42.4N- 880gr-920gr.
32.5N-550gr-900gr

Hargjmi i ujit, ecura e punës:Maten 500g moster dhe vendosen në aparaturen e programuar
për përzierje si dhe shtojmë 100mL ujë, pas disa 1 min përzierje shtojmë edhe sasin e nevojshme
të ujit që nevojitet mostres, afërsisht 50 mL nga 100 mL e lejuara. Pas të kryhet procesi i përzierjes
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mostra futet në kallef dhe vendoset në kabinetin e lagështisë e lagështisë. Ky parameter matet me
aparaturen e Vikat. Rezultati është 5 mm, nësë është më I lartë se 5mm atëher duhet shtur ujë më
shumë, dmth nga 100mL e më hershme.

Figura 21. Aparatura per homogjenizim te mostres si dhe aparatura per percaktimin e afatit te
lidhjes

4.1.3 Laboratori analitik
Në laboratorin analitik është bërë matja e diametrit të grmcave për secilin lloj të çimentos me anë
të procesit të sitave, është bërë matja e blenit.
Matja e Blenit
Bleni paraqet sipërfaqen specifike të çimentos, përcaktimin e imtësis së bluarjes, me një fjalë bleni
paraqet depërtueshmërin e ajrit nëpër mostër me rënie të lirë.Vlera e blenit është e ndryshme
varshisht llojit të çimentos, shembull për tipin e çimentos 52.5 depërtueshëria e ajrit është më e
madhje kjo për shkak të struktures kristalore të tij që përmbanë mbi 95% klinker pa shtesa të
adetivëve, poret e çimentos janë më të rralla, kurse tëk tipet e tjra 42.5 apo 32.5 që përveç klinkerit
përmbajë edhe adetiv atëherë poret janë më të zëna dhe dëpertueshmëria e ajrit është më e vogel
në këtë rastë edhe vlera e blenit është më e madhe.
Ecuria e punës:
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Marrim mostrën përpakëse dhe e vendosim me kujdes në gypin që më parë e kemi vendosur në
fund të tij leter filtruse, e nivelizojmë mostren dhe vendosim në hapsierën përkatëse të gypit, me
anë të pompes e kalojmë lëngun deri në piken M2 dhe me anë të kronometrit masim kohën deri sa
të arrijë0 lëngu në piken M1, shembull nëse koha është 63sek. Atëherë në temp. 25˚ C me anë të
vlerave tabelare përcaktojmë që vlera e blenit është 3574.

Me anë të procesit të sitave përcaktojmë madhësin e grimcave të
çimentos.
Ecuria e punës: Masim 10 gram moster dhe e vendosim në sitën
varsishtë nga madhësia e poreve të saj. Sita mund të jentë
0.45µm, 0.90µm si dhe 0.2µm.Vlerat e lejuara: 52.5 arrinë nga(
0.4-0.9µm),42.5 arrinë nga (0.5-0.9µm),32.5 arrinë nga (0.91.6µm)

Figura.22 Sitat për përcaktimin e diamterit të grimcave te cimentos.
Në laboratorin analitik bëhen përcaktimet e kualitetit të çimentos siç janë: humbja në përcllim,
përcaktimi i SO2, mbeturina e patretshme, SO3. CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3, Ca e lirë.
Përcaktimi i mbeturines së patretëshme:
Masim 1g moster dhe në një gotë 250ml shtojmë 100mL H20 të destiluar të ftohtë, 10mL HCl
përzijem mirë dhe vendoset në banjo të qëndroj për 20 min.Pas 20 min. Marrim dhe e fitrojmë, pas
filtrimit e shpërlajmë goten disa herë me ujë të nxehtë dhe shtojmë 100mL Na2CO3 5%, precipitatin
enë leter e vendosim në gote dhe e vendosim përsëri në banjourore për 20min. Filtrojm shperljame
goten më 100mL H2O të nxeht dhe 5mL HCl, letren filtruse e vendosim për djegëje në furren në
temeraturen 950 C per 1h,pastaj e nxjerrim pas ftohjes masim dhe diferenca na jep humbjen
mbeturinen e pa tretshme.

Përcaktimi i oksideve në fabriken Sharrcem bëhet në mënyrë automatike, por për vërtetim të
saktisësië kam bërë përcaktimin e tyre me metodën klasike- titullim.
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Ecuria e punës:
Marrim një kupshore të porcelanit , masim 1g moster dhe në të shtojmë 2g NH4Cl 37%, vendosim
në banjo të rrëres deri në tharje, e largojmë nga banjo i shtojmë 10 mL HCl dhe 30 mL H2O të
nxehtë të destiluar, këtë masë e filtorojmë, letren filtruse e pastrojmë mirë, pas filtrimit letren
filtruse e vendosim në kupshore dhe e vendosim për djegëjenë reshov, pas djegëjes e vendosim në
furre në temp. 950 ˚C për 1h., pas kësaj kohe vendosim kupshorën në eksikator për ftohje, pas
ftohjes masim peshen dhe diferenca jep përmbajtjen e SO2. Me filtratin e procesit më lartë bëhet
përcaktimi i CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3, sipas ecuris së punës.

Titullimi Fe2O3
100mL filtrat nga ena, shtojmë 0.5g acid amino-acetik dhe 0.3 acid sulfosalicik.Rregullojmë pH
deri në 1.5 me hidroksid amonium 1:1 ose 1:10 vendoset në rreshoven e nxehtë 47 C pastaj
titullohet me kompleksin EDTA deri në ndryshimin e ngjyres.
Fe2O3=1,25* 2.030 =1.25%
Titullimi i Al2O3
Tretjen e më pashme e ftohim në temeratur dhome shtojmë 5 mL acid acidik, shtojmë disa pika
acetat amoni rregullojmë pH në 3.05.Shtojmë 10 pika PAN indikator dhe disa pika sulfat bakri
dhe vendosim në reshov deri sa të vloj,pas vlimit titullojmë me EDTA 0.03N.
Al2O3 =2,25*1.3010= 2.53%

Titullimi i CaO
Pipojmë 50mL tretje,shtojmë 50mL trietanolamine 1:4 shtojmë disa pika hidroksid natriumi që të
rregullojmë pH 12.5 indikator kalcin, titullojmë me EDTA 0.03N.
CaO=17.70*2.8612=1.23%
Titullimi i MgO
Pipojmë 50mL tretje,shtojmë 50mL trietanolamine 1:4 shtojmë hidroksid amoni 1:1dhe 1:10 që
të rregullojmë pH=10.5 shtojme 0.1g indikator metal timoni i kaltërt, titullojmë me EDTA 0.03N.
MgO=0.60*2.060=1.23%

Humbja në përcellim
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Për përcaktim të këtij parametri përdorim filxhanë te paltinit nëse dëshirojmë të masim humbjen
për millin e lendes,opalitin,llaporin,mërgelen, kurse guri, çimenta dhe klinkeri pihen ne gërxholë
porcelani.
Së pari masim gotën e thatë shtojmë sasin e mostres dhe e vendosim në furrë per 1 h në temp,
950˚C, pastaj pas 1h nxjerrim mostren nga furra, ftohim dhe diferenca në peshë e gotave na jep
humbjen në përcllim të mostres së analizuar.

4.1.4 Laboratori instrumental

Ka më së shumti rëndësi në përcaktimin e kontrollit të kualitetit. Ecuritë e këtij laboratori do të
trajtohen në vijim, pasi janë qëllim kryesor i tërë procesit teknologjik.
Mostrimi, pranimi i mostrës dhe trajtimi i saj, duke vazhduar kështu me zgjedhjen e metodës dhe
përgatitjen e saj për metodën e caktuar.

4.2 MOSTRIMI

Mostrimi nënkupton reduktimin e një sasie të madhe të materialit në një pjesë të vogël që
përfaqëson tërësinë. Marrja e mostrave është po aq e rëndesishme sa analiza, dhe duhet të merret
nga një rrugë rrjedhëse.
Procesi i marrjës së mostrave është një ndër stadet më të rëndësishme në analizat kimike dhe
luan rol vendimtar në besueshmërin e rezultatit që do të raportohet.
Mostra mund të merret në dy mënyra : SPOT, dhe KOMPOZITE, e cila reprezenton një kohë të
caktuar. Pasi është bërë homogjenizimi i mostrës në mënyrë kompozite merret një pjesë e
caktuar e saj, e cila do të shërbej në analiza.
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Figura 23.1. Pika mostruese në fazën e parë të prodhimit

Figura 23.2. Pika mostruese në fazën e dytë të prodhimit
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Figura 24. Marrja e mostrës në mënyrën Spot dhe Kompozite

Mostrimi përcillet në njësin e laboratorit përkatës, dhe hapat vijuese janë:
➢ Pranimi i mostrës
➢ Trajtimi i saj dhe
➢ Zgjedhja e metodës
Pranimi i mostrës bëhet nga personi i autorizuar. Në mënyrë që të realizohen rezultatet që kanë
kuptim, analiza duhet të kryhet në një mostër me besueshmëri se mostra përfaqëson përbërjen e
materialit nga i cili është marrë. Pra, para se të fillohet analiza, duhet të kemi një siguri të caktuar
që mostra laboratorike përfaqëson tërësinë e mostrës.
1.Lagështia: Duke marrë parasysh se marrja ose humbja e ujit ndikon në përbërjen kimike të
mostrës së ngurtë, para se të fillohen analizat këto mostra duhet të thahen. Tharja e metodës
bëhet në tharëse në 105-110°C.
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Figura 25. Aparaturë për tharje të mostrave

2.Thërrmimi. Bëhet në menyrë mekanike – me havan , ose në mënyrë elektrike.

Figura 26. Thërrmimi me havan dhe thërrmimi elektrik
Pasi të thërrmohet mostra, ajo sitet. Me anë të procesit të sitave përcaktojmë madhësin e
grimcave të çimentos
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Figura 27. Sitja e mostrës
3.Homogjenizimi. Mostra mund të homogjenizohet në mënyrë mekanike ose me përziers
elektrike.

Figura 28. Homogjenizimi me dore si dhe me përziers elektronik

4. Zgjedhja e metodës.Pas këtyre ecurive të trajtimit të mostrës, zgjedhet metoda e punës. Matet
mostra në peshorë, e cila na duhet për trajtim në analizë.Zgjedhja e metodës eshte e veshtire
sepse duhet marre saktesine e duhur.Per kete shkak ndonjehere metoda e percaktimit zgjate shum
ne kohe.Zgjedhja e metodes ne praktike bazohet ne nje sere kerkesash si: saktesia, perpikeria,
ndejshmeria, qendrueshmeria, kostoja, shpejtesia e analizes dhe faktore te tjere.
Ne fabriken Sharrcem,jan dy metoda kryesore instrumentale te punes laboratorike.Perparesite e
metodave instrumentale krahas atyre klasike jane:
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- Percaktimet kryhen shpejte
- Perdoren mostra ne sasi te vogla
- Mund te punohet me mostra komplekse
- Kane ndjeshmeri te larte dhe perfitohen matje te besueshme

Kufizimet e metodave instrumentale jane :
- Kane nevoje per kalibrime
- Kostoja fillestare dhe mirembajtja e pajisjeve eshte e larte
- Intervali i perqendrimit eshte i kufizuar
- Kerkon hapesire mjedisi pune
- Kerkon trajnim te specialzuar.

4.2.1 Metoda Pressed Pellet (APM)
Metoda pressed pellet e cila pergatitet ne POLAB-APM.APM eshte nje pajisje kompakte,
fleksibile.Integron ne nje makine te vetme te gjithe komponetet e nevojshem per pergatitjen e
mostrave te maerialeve minerale.
Paisja perbehet nga:
-

Ngarkuesi i mostres per mostren e verber dhe mostren kryesore

-

Njesia bularese

Perparesite e pajisjes POLAB:
-

Bluarje efikase

-

Pergatitja optimale e mostres XRF

-

Riprodhueshmeri e shkelqyeshme

-

Pune e paracaktuar dhe rutine per pergatitjen e mostrave specifike te perdoruesit

-

Panel operativ per pune te thjeshte

-

Devijim shum i ulet standard per analizat rutinore te perditshme

-

Siperfaqe e mire ne kallep te presuar,pa pluhur

-

Ndalesa automatike ne mostra, me me shume se 1% lageshti
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Kjo aparature ka funksion bluarjen dhe presimin e mostres, duke pergatitur keshtu tableta te cilat
e mbajne mostren kompakte ne unaze. Me programet e saj mund te kryhet presimi i shum
materialeve, duke perfshire klinkerin , cimenton etj. Kjo metode e pergatitjes se tabletave zgjate
deri ne 6minuta.
Ecuria e punes ne POLAB:
Pasi kemi trajtuar mostren, pra eshte therrmuar dhe situr, ajo matet. Per kete metode na nevojiten
10gr moster per pastrim te sistemit, dhe 12 gr moster per unaze(tablete).Programi me të cilën
formohet tableta është APM,pasi që me anë të kësaj aparature mund te kryhet edhe bluarja e
mostrës.Gjithashtu ketu shtohet aditiv (0.99gr) Mahlhilfe - C6H8O3N2, i cili e ben mostren te
qendrueshme ne unazen e presuar. Me pas kjo vlere (≈ 1gr ) zbritet ne matjen ne XRF.Në këte
aparature mund te kryhen presimi i te gjitha llojeve te materialit si:Marl,guri,gips,hi,opalit, etj.

Figura 29.Aparatura ne POLAB dhe aditivi Mahlhilfe.

Tabela 4. Rezultatet e analizes kualitative te klinkeri me metoden “PRESSED PELLED”

APM
APM

1
2
AVG
STDEV

SiO2

Al2O3

Fe2O3

CaO

MgO

K2O

Na2O

SO3

20.46
20.38
20.42
0.06

5.61
5.55
5.58
0.04

3.79
3.79
3.79
0.00

64.25
64.12
64.185
0.09

2.35
2.50
2.43
0.11

0.74
0.74
0.74
0.00

0.19
0.19
0.19
0.00

1.60
1.68
1.64
0.06
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5.PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Metoda Fused-bead(Moster brenda qelqit)
Përshkrimi i aparaturës:
Emri: VITRIOX Electrical Fusion Machine

Figura 30. VITRIOX elektrik-Aparati Fused bead

Vitriox Elektrik është instrument i cili përgadit mostrën në qelq për analiza në XRF. Pjesa
kryesore e këtij aparati është dhoma e shkrirjës, e cila kalon mostrën në gjendje të lëngët, e më
pas shëndrrohet në gjendje të ngurtë, duke u formuar kështu tabletë qelqi.

Figura 31. Dhoma e shkrirjës në Fused bead-furra
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Pjesët përbërëse të furrës janë:
•

Kroxholi

•

Pjatë platini

•

Kornizë

•

Mbajtëse termorezistente

•

Rrotulluesi i mostrës automatike

•

Marrësi i mostrës automatike

•

Mbajtësi i furrës

•

Disku i furrës

Programi i kësaj aparature realizohet përmes fazave të temperaturës dhe kohëzgjatjeve të tyre.
Mostra i nënshtrohet temperaturës 1200oC ku edhe shndërrohet në gjendje të lëngët – me një
kohëzgjatje 180 sekonda. Më pas ajo kalon në pjatë platini duke u formuar kështu unaza qelqi
me shtrirje të njëjtë në kohë 380 sekonda. Më pas bëhet ftohja e saj në 360 sekonda. Procesi i
ftohjes kalon në 3 faza.

Figura 32. Aplikacioni per temperaturat dhe kohet per hapat e programit te Vitriox.

Ecuria e punës për CEM I 52.5 N
Marrja e mostrës në koritë mirret çdo gjysmë ore, ndërsa në sampler mesatarja gjatë 1or.Ndahet
mostra në 4 pjesë, dhe mirret një sasi prej 4 pjesëve .
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Figura 33. Homogjenizimi dhe marrja e mostres
Tri kroxhola porcelani të zbrazta i masim në peshore dhe pastaj shtojm 2g mostër cimento.
Kroxholi 1:
Pesha e kroxholit (27.4873g) + 2g mostër = 29.4873 g
Kroxholi 2:
Pesha e kroxholit (27.9135g) + 2g mostër = 29.9135g
Korxholi 3:
Pesha e kroxholit (32.2061g) + 2g mostër = 34.2061g.
Pastaj mostrat kalcinohen në furrë 950°C për 1ore. Pas kalcinimit mostrat ftohen në eksikator për
20min. Pas ftohjes matet çdo kroxhol dhe kështu llogaritet humbja nga kalcinimi.
Mostra 1 LOI = (29.4873g – 29.4584g) *100 / 2 =1.45 Humbja në kalcinim. Pas kalcinimit
mostra përgaditet për Vitriox. Merret kroxholi me mostrën e kalcinuar dhe prej tij matet 1gr dhe
shtohet 8g Litiumtetrabronat . Bëjm përzierjen dhe shtojm 4 pika Amonionium iodite . Dhe futet
ne Vitriox për tu formuar në qelq në temperaturë 1200° C për 20min.
Mostra 2 LOI = (29.9135g – 29.4584g) *100 / 2 =1.52 Humbja në kalcinim.
Mostra 3 LOI = (34.2061g – 34.1761g) *100 /2 =1.5 Humbja në kalcinim
Me ecuri te njejtë përgaditen mostra 2 dhe 3 për ti bërë në formë qelqi.
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Figura 34. Furra per kalcinim-950°C

Rezultati shihet në figurën në vijim.

Figura 35. Tabletat e formuara nga metoda Fused bead
Tabletat apot unazat per XRF mund te pergatiten nga dy metodat:Pressed pellet ose Fused bead.
Por kjo pune eksperimentale dhe rezulatet jane punuar me metoden Fused-bead.
Avantazhet dhe disavantazhet e ketyre dy metodave
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Tabela 5. Dallimi i dy metodave-Polab dhe Vitriox varesisht nga koha e perfundimit te tabletes

Pas punës laboratorike dhe përgatitjes së tri tabletave, maten ne XRF

Figura 36.Aparatura XRF dhe tabletat mostruese për analizë

Ndriçimi X-(XRF) është emetimi i rrezeve X të ndieshme "të mesme" (ose fluoreshente) nga një
material që është ngacmuar nga bombardimi me rreze X me energji të lartë ose rreze gama.
Fenomeni është përdorur gjerësisht për analiza thelbësore dhe analiza kimike, veçanërisht në
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hetimin e metaleve, qelqit, qeramikës dhe materialeve të ndërtimit, si dhe për kërkime në
gjeokimistikë, shkenca mjeko-ligjore, arkeologji dhe objekte arti si piktura dhe muraleve .
Rrezatimi fluoreshent është rrezatim elektromagnetik me energji të lartë i cili qëndron në mes
rrezeve gama dhe rrezeve ultraviolet.Ndricimi fluoreshent i rrezeve X gjenerohet nga jonizimi i
brendshëm i atomeve. Ky jonizim varet nga numri atomik i atomit. Kur materialet janë të
ekspozuar ndaj rrezeve X ndodhin jonizimet e atomeve të tyre dhe shumica e energjisë eksituese
shëndërrohet në nxehtësi. Jonizimi përbëhet nga nxjerrja e një ose më shumë elektroneve nga atomi
dhe mund të ndodhë nëse atomi është i ekspozuar ndaj rrezatimit me një energji më të madhe se
sa energjia e saj jonizuese. Fluoreshenca e rrezeve X(XRF) është një nga metodat më të
përdorshme për analize cilsore dhe sasiore të elementeve me numer atomik më të madh se 8.
Gjeneruesit konvencionalë me rreze X përdoren më së shpeshti, sepse prodhimi i tyre mund të jetë
i gatshëm për t'u përshtatur për aplikimin dhe për shkak se fuqia më e lartë mund të vendoset në
krahasim me teknikat e tjera. Megjithatë, burimet me rreze gama mund të përdoren pa nevojën për
një furnizim të përpunuar të energjisë, duke lejuar një përdorim më të lehtë në veglat e vogla
portative. Kur burimi i energjisë është një

sinkrotron ose rrezet X janë fokusuar nga një optikë

si një polikapillare, rreze me rreze X mund të jenë shumë të vogla dhe shumë intensive. Si rezultat,
mund të merren informacione atomike në shkallën nën-mikrometër. Përdoren gjeneratorë me rreze
X në rangun 20-60 kV, të cilat lejojnë ngacmimin e një game të gjerë atomit. Rrezatimi i prodhuar
kur elektronet me energji të lartë që kalojnë nëpër tub gradualisht ngadalësohen nga materiali i
anodës së tubit ("objektivi").
Dhe pas matjes ne XRF keto jan rezultatet:
REZULTATET:
Tabela 6. Rezulatet e matjes ne XRF.
CEM I
M1

M2

M3

AVRG

STDEV

MAX

MIN

52.5 N
LOI

1.45

1.52

1.50

1.49

0.03606

1.52

1.45

SiO2

20.6919

20.3665

20.8039

20.62

0.22716

20.80

20.37

Al2O3

5.89852

5.9133

5.95665

5.92

0.03021

5.96

5.90
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Fe2O3

3.32611

3.28571

3.31921

3.31

0.02161

3.33

3.29

CaO

61.2837

60.8857

61.2532

61.14

0.22151

61.28

60.89

MgO

2.94877

2.94877

2.94877

2.95

0.00569

2.95

2.94

SO3

2.47488

2.48571

2.48571

2.47

0.01763

2.49

2.45

K2 O

0.77143

0.7665

0.77241

0.77

0.00317

0.77

0.77

Na2O

0.16158

0.14384

0.15567

0.15

0.00903

0.16

0.14

SrO

0.04532

0.03448

0.03054

0.04

0.00765

0.05

0.03

TiO2

0.29852

0.34877

0.30837

0.32

0.02663

0.35

0.30

Mn2O3

0.08768

0.09064

0.09064

0.09

0.00171

0.09

0.09

P2O5

0.09852

0.09261

0.09754

0.10

0.003167 0.10

0.09

Cr2O3

0.011734

0.015764

0.017734

0.02

0.003058 0.02

0.01

ZnO

0.0069

0.00591

0.00591

0.01

0.00057

0.01

∑

99.56

98.86

99.75
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0.01

6.KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME

Gjatë qëndrimit tim në departamentin e kontrollit të kualitetit në fabrikën e prodhimit të çimentos
“Sharrcem” jam përgatitur në aspektin profesional sa i përket punës së përgatitjes së temës së
diplomës, në fushën e procesit teknologjik të prodhimit dhe punës eksperimentale në laborator.
Gjatë gjithë kësaj kohe qëndrimi, kam monitoruar procesin e prodhimit si dhe kontrollin e
kualitetit , dhe kjo më ka shërbyer të njihem me laboratorët, ecuritë e tyre të punës, njohja e
instrumenteve të reja , duke fituar kështu një përvojë pune të shkurtër por jashtëzakonisht e
rëndësishme , ku të gjitha matjet dhe analizat i kam bërë vet me ndihmën e stafit të Sharrcem.
Qëllimi i këtij hulumtimi ka qenë analizimi i metodave instrumentale, mostrimi dhe mostra
reprezentuese, analiza e parametrave statisitkor.
Përgatitja e tabletave mostruese përmes metodes Vitriox, duke kaluar kështu në matjen e
mostrave në XRF, marrja e analizave dhe shqyrtimi i tyre.
Në punën tonë eksperimentale janë paraqitur rezulatet e marrura nga punimi i mostrës në
metodën Vitriox. Këto rezultate tregojn për një ndjeshmëri tejet të madhe të instrumentit dhe
saktësi, që e dëshmon edhe krahasimi i tyre me standardet.
Përdorimi i këtyre aparaturave janë avancim i teknologjisë kimike. Përmes një mostre referente
me përqendrim të besuar, ne mund të analizojm në mënyrë indirekte edhe punën e aparaturave në
rastin tonë. Puna e Vitriox në punimin e një mostre homogjene, dhe në anën tjetër punën e
spektromerit me rreze X.
Kjo temë mund të shërbej për gjeneratat e ardhshme të inxhinierëve si pikënisje në hulumtim të
porblemeve fillestare në praktikën laboratorike , dhe metodat e avancuara instrumentale.
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